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The publications  of Polish  authors  are  not many  in  the  contemporary writings  on  the 
theory  of  urbanism.  It  seems  that  the  best  known works  of  the  last  15  years  are: Teoria 
urbanistyki (Theory of Urbanism)  by  Jan  Maciej  Chmielewski,  Przestrzeń marzycieli. 
Miasto jako projekt utopijny (The Dreamers’ Space. City as a Utopian Project) by Bartłomiej 
Gutowski,  Podstawy urbanistyki i planowania przestrzennego (Fundamentals of Urban 
Design and Spatial Planning) by Maciej Borsa, Gra w miasto (City as a Game) by Czesław 







This  article  strives  to  give  a  polemic  response  to  the  theses  contained  in  the  Polish 




Cracow  University  of  Technology  and  subsequently,  i.e.  Zbigniew  Wzorek,  Stanisław 
Juchnowicz,  Wanda  Pencakowska,  Tadeusz  Bartkowicz,  Barbara  Bartkowicz,  Zbigniew 
Zuziak and Elżbieta Węcławowicz­Bilska.










Nowadays  a  fairly  popular  approach  to  the  city  is  the  one  promoting  it  as  an  idea  of 
the  civil  society,  e.g.  Paweł  Stefan  Załęski: Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie 
(Neoliberalism and Civil Society) or  Dorota  Pietrzyk­Reeves:  Idea społeczeństwa 
obywatelskiego (The Idea of Civil Society)1. The aforementioned vision of the city as a civil 
1  Załęski Paweł Stefan, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2012; Pietrzyk­Reeves Dorota, Idea społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2012; Day Peter, Designing Democratic Community Networks: Involving Communities 
through Civil Participation, Digital Cities II: Computational and Sociological Approaches, Lecture 
Notes in Computer Science Volume 2362, 2002, pp. 86­100; Portugali Juval, A Self-Planned City. 






them. The  idea  is  also  supposed  to be  a kind of  remedy  to  the problems with  immigrant 
ethnic minorities in the cities of the European Union. It is also – in a sense – a safe option 
for urban planners, since the responsibility for erroneous decisions affecting the city space 
would rest collectively on  the community who should make  their choice  themselves each 
time a strategic spatial decision is to be taken.






if we  look  deeper  and  reach  to  the most  basic  premises  that  had  affected  the  emergence 
of particular cities, we will notice that a lot of different factors are significant. The first one 
to mention  is  the  factor  of  defence potential, with  the  example  of Roman  towns  situated 
along  the Empire  limes, Mediaeval  fortified  towns or castles. Another  important  factor  is 
the  convenient  location  for  barter  and  trade  (commercial  towns:  located  near  ports  or  at 
intersections  of major  commercial  routes).  The  third  factor  are  good  climate  conditions, 
which were decisive  in  the  emergence of  spa  towns  and health  resorts. The  fourth  factor 
are natural resources, which were the reason for the emergence of the 19th century industrial 
cities. The  above  factors  induce  the  conclusion  that  the  function  of  the  town or  city  and 




Naturally,  at  present  –  when  a  lot  of  issues  and  measures  have  been  politicised  – 
the city is also a political structure, but it is not a political idea. The organisational structure 






interventions  or  a  zone  of  special  privileges,  it  is  significantly  influenced  by  a  political 
vision, especially in Poland. Examples of historic projects in which politics was enormously 
2  A slightly different vision from the one presented in this article is to be found in the works of Henri 
Lefevbre,  see  e.g.  [in:]  Purcell Mark, Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban 
politics of the inhabitant, GeoJournal, 10­2002, Volume 58, Issue 2­3, pp. 99­108.
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important  are  housing  estates  and  industrial  works  of  strategic  propaganda  significance 
erected  in  the  communist  times. Undoubtedly,  a  political  idea was  at  play  in  the  process 


























3. Greek Polis, Vatican City, San Marino, Luxemburg, Hong Kong
Looking  at  the history of  cities, we  could  claim  that  politics,  ideas  and  independence 
used to be and still continue to be significant in city­states, i.e. cities – institutions, which 
used to be independent and sovereign from the policy of the state, because they themselves 
were  the  states. Due  to  their  status,  such  cities were  forced  to make  independent politics 
towards  their  citizens,  adjacent  areas  and  neighbouring  city­states. Analysing  one  of  the 
oldest city­states,  i.e.  the Greek Polis,  it  should be noticed  that only  the historically  fully 
developed, we could say – mature Polis in the classic era acquired significance as an adopted 
form  and  manner  of  exercising  power  based  on  the  independence  of  citizens,  who  had 
influence over the way in which urban space was managed. An important fact was that the 
3  Urban and architectural plan of  the  city Brasilia  created by  two Brazilian  architects Lucio Costa 
(spatial plan) and Oscar Niemeyer (public buildings).
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Polis was a kind of community who dwelt  in a given area  (usually comprising  the urban 
centre and the surrounding rural areas). The community was speaking the same language, 
















which provides evidence  that consecutive generations did not destroy  the heritage  left by 
their ancestors unless we indeed insist on calling every change that takes place – destruction. 
Undoubtedly,  the  very  dynamic  and  deep  changes  which  took  place  in  cities  in  the  19th 
century  and which were  commonly  called  the  industrial  revolution  contributed  to  certain 
reinforcement of the image of a city as a revolution.
4. A structure falling apart. Loss of integrity. Atomisation
In  the  book  Miasto jako idea polityczna (City as a Political Idea),  the  author  puts 
forward  a  very  powerful  thesis  that  “The  key  moment  in  which  cities  started  to  fall 





Soria  y Mata  –  in  spite  of  the  integral  character  of  its  transportation  system  –  had  little 
in common with an urban structure.
4  Trying to find at the root of a city development an idea that had been guiding its founders is a little 
like  the situation of a  literary critic  trying to guess what an author of a poem meant  to say by it. 
We know from experience that all these conjectures full of hypotheses are usually far from reality.
5  Harvey  David,  Bunt Miast, Prawo do Miasta i Miejska Rewolucja,  translated  by:  Praktyka 
Teoretyczna, ed. Krystian Szadkowski, Bęc Zmiana Foundation, Warsaw 2012.
6  Koralewski Maciej, Miasto jako arena protestów, Marii Curie­Skłodowska University, Konteksty 
Społeczne, Volume I (1), Lublin 2013, pp.18­24.
7  Nawratek Krzysztof,  Miasto jako idea polityczna, Korporacja ha!art, Kraków 2008,  p. 28.
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The so­called disintegration of  the city was  indeed affected by  transport, but  the most 
significant was the emergence of mass transportation servicing larger areas. This development 
may be called  the first  spatial disintegration of  the  city. The  second  stage of  this process 





It  is  worthwhile  at  this  point  to  put  forward  the  thesis  that  the  city  is  a  kind  of 
community, and the city understood as the spatial structure is in turn an emanation of this 
community8.
The  spatial  disintegration  of  the  city  affects  the  internal  disintegration  of  the  city  as 
a  community. The disintegration of  the  internal  social  structure  created by  its  inhabitants 
in  turn  affects  the  spatial  disintegration  of  the  city. We  are  confronted  here  with  a  sort 




ethnic  ghettos  comprising whole  districts, where  the  binding  agent  is  the  shared  cultural 
background  and  shared  values. The  thesis  of  the  city  as  a  cultural  community  grounded 
in  the basic  system of values  is  confirmed by  the  social  problems  in France, which have 
been observed for several years now, revealing the cultural differences between the native 
French  and  the  immigrants  from Arab  countries. Another  confirmation  of  this  thesis  can 
be found in the fenced­away residential estates inhabited by people of certain social status 















9 Przy Lesie Estate  in  Toruń  –  11  multi­family  houses  built  in  2004–2006,  Garczewska Estate 















fulfilled  in  the  virtual  reality  instead  of  a  physical  space  of  the  city. The  scale  and  form 
















conditions in the city for its residents11.
Symbolically,  for  ages  each  city  has  reflected  the  chase  of  humanity  after  a mythical 
land of happiness, a place where we would  for  some reason have  it better. The myth has 
found one embodiment in the story of the attempt to build an ancient city with the Tower 
of  Babel,  i.e.  a  city  in  which  all  our  needs  would  be  fulfilled  by  ourselves  and  thanks 
to ourselves. Zygmunt Bauman has said “(…) what makes modernity fluid (…) is the self- 
-fuelling and self-intensifying compulsive and obsessive modernisation”12.






expense of the city residents.
12 Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warsaw 2011, p. 26.
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Can  the  sense  of  something missing  –  of  unfulfilment  –  be  the  driving  force  for  the 
city? It would appear that it can, but it results from the innate feature of man – the eternal 
malcontent, the person who has always – through generations – been unfulfilled. The sense 
of  something missing  is  essential  for  our  nature  and  constitutes  the  driving  force  for  yet 
another quest, i.e. for new inventions and development. Unfulfilment is the human feature 
pushing us towards new challenges and actions. Humans are incomplete – not because they 
are  porous,  as  described by Krzysztof Nawratek  in  his  book,  but  they  are  incomplete  by 
nature. The final explanation of  this arch­human  feature may be  found  in St. Augustine’s 
words: “(…) my heart is restless until it rests in God”. This restlessness is our driving force, 
the flywheel of progress and  the motivation  for going  further and  reaching deeper.  In  the 
specific situation of the city, the finding what is missing translates into satisfying our higher 
level needs: the cinema or theatre.
For centuries  the city has been  the community of  free people. This  thesis  is presented 
inter alia by Jan Ptaśnik in his book Miasto i mieszczaństwo w dawnej Polsce (Towns and 
Townspeople in old Poland)13, who refers to the examples of the so­called Italian communes 
modelled  on  the  idea  of German  towns, which were models  of  burghers’  freedom  in  the 
Middle Ages. Moreover, from the historic point of view, the driving force for development 




In  its  document  entitled  Cities of Tomorrow  issued  in  2011,  the  European  Union 
promotes  comprehensively  the  development  of  cities  encouraging  the  so­called  social 





of  a  single  atom  confronted  with  the  whole  organism.  Therefore  it  is  very  important  to 
try  and plug people  in groups  and  associations which  can provide  links between  the  city 
and  its  inhabitants.  Goals  related  to  working  for  the  city  may  be  achieved  on  the  level 
of social groups and, similarly, privileges for city residents may be demanded and obtained 
on this level14.
At  present  the work  of  individuals  for  the  benefit  of  the  city  is  restricted  to working 
in  parties  or  –  less  frequently  –  in  civic  organisations  or  other  institutions  acting  for 
the  public  welfare.  It  should  be  emphasised  once  again  that  a  person  associated  with 
the city is the one who is plugged in a group. It can be observed in smaller towns or cities 
–  and  frequently  in  bigger  ones,  too  –  that  the  “power”  and  dynamics  of  development 










at  this  point  e.g.  the  universal  enfranchisement,  which  in  the  post­war  years  in  Poland 
brought about a considerable  influx of  rural populations  into cities. Political determinants 
also  affect  the  population  dynamics,  which  could  have  been  observed  e.g.  after  opening 
the labour markets of Western Europe for the Polish.




it  does  not  seem  possible.  Only  an  extremely  liberal  approach would  enable  completely 
different cultural patterns to coexist alongside each other. Nevertheless, it seems impossible 
to have a model that would reconcile liberalism and conservatism. We have to admit, though, 
that for centuries the city has been able to reconcile these totally different attitudes and it still 
continues doing so, just like it is able to reconcile originality and complexity, competition 
and  cooperation.  It  is  so  because  on  the  one  hand  the  city  is  a  complementary  organism 
and on the other – a chaotic and internally contradictory phenomenon. The explanation for 
these  contradictions occurring  in  the  same area –  at  the  same place –  is  the  fact  that  the 
space and the principles of its division and functioning, i.e. all the methods of delimitation 
between  totally  different  orders  in  space,  law,  or  even  morals,  are  in  fact  blurred  and 
dynamic, we may say: outstretched in time and space. Practically in each town or city these 
principles are negotiated daily  in  the dynamic process of  living rather  than  in  the process 
of constructing ideas.
We współczesnej  literaturze  dotyczącej  teorii  urbanistyki  niewiele  jest  publikacji  pol­
skich autorów. Wydaje się, że do najbardziej znanych pozycji ostatnich 15 lat należą: Teoria 
urbanistyki ‒ Jana Macieja Chmielewskiego, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt uto-
pijny – Bartłomieja Gutowskiego, Podstawy urbanistyki i planowania przestrzennego ‒ Ma­
cieja Borsy, Gra w miasto ‒ Czesława Bieleckiego, Miasto jako idea polityczna ‒ Krzysztofa 
Nawratka. Ta  ostatnia  pozycja  jest  dość  często  cytowana w  różnych  opracowaniach  jako 
podbudowa teoretyczna rozważań o mieście. Jakkolwiek jest to publikacja interesująca i nie­





Niniejszy  artykuł  jest  próbą  podjęcia  dyskusji  z  tezami  zawartymi  w  wymienionej 
współczesnej literaturze polskiej. Prezentowany tekst „wyrósł” na podłożu zderzenia wizji 










cie,  samodzielny  twór  i byt, który można opisywać na wiele  sposobów. Miasto  jako  idea 
jest bliskie stwierdzeniu, że miasto to fenomen, lecz ani jedno stwierdzenie, ani drugie nie 




jako  ideę  społeczeństwa  obywatelskiego,  np.  Paweł  Stefan  Załęski: Neoliberalizm  i  spo­
łeczeństwo  obywatelskie,  Dorota  Pietrzyk­Reeves:  Idea  społeczeństwa  obywatelskiego1. 
Wspomniana  wizja  miasta  jako  społeczeństwa  obywatelskiego  jest  przeniesieniem  wizji 
państwa obywatelskiego na skalę miasta. Ni mniej ni więcej  jest  to postulat uczestnictwa 
ludności w podejmowaniu wszelkich strategicznych decyzji dotyczących miasta. Współcze­







1  Załęski Paweł Stefan, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2012. Pietrzyk­Reeves Dorota, Idea społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2012. Day Peter, Designing Democratic Community Networks: Involving Communities 
through Civil Participation, Digital Cities II: Computational and Sociological Approaches, Lecture 
Notes  in Computer Science, Volume 2362, 2002, s. 86­100. Portugali Juval, A Self-Planned City. 
Complexity, Cognition and the City, Understanding Complex Systems 2011, s. 299­311.
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wpływ na powstanie konkretnych miast,  zauważyć należy,  że  znaczenie ma bardzo wiele 
różnych czynników. Wymienić tu w pierwszej kolejności należy przede wszystkim czynnik 







bliższego  terytorium niż  idea,  jaka  towarzyszyła powstaniu miasta. Trudno przypuszczać, 
że powstające w Stanach Zjednoczonych miasteczka związane z  tzw. gorączką złota były 
poprzedzone  refleksją osadników co do  idei, w  imię której pragną oni  się osiedlić na da­
nym terytorium.
Oczywiście współcześnie, gdy wiele spraw i rozwiązań jest upolitycznionych miasto jest 









































3. Greckie Polis, Watykan, San Marino Luksemburg, Honkong
W  świetle  rozwoju  historii  miast  stwierdzić  można,  że  polityka,  idea  i  niezależność 
























że miasto wciąż  jest  „niszczone  i wciąż  jest  tworzone”  są niezwykle barwne  i poetyckie, 











4. Struktura rozpadająca się. Utrata integralności. Atomizacja










nym miasta. Drugim etapem  tego procesu  rozbicia było upowszechnienie  się  samochodu. 
Jakkolwiek w pierwszym etapie powstawały dzielnice, a czasem całe miasteczka, oddalone 
od centrum miasta, ale skupione wokół np. dworca czy stacji kolejowej, tak w drugim etapie 
nastąpiło  całkowite  rozproszenie  zabudowy, możliwe  do  zniwelowania  przez  permanent­
ne używanie samochodu jako podstawowego środka transportu.
5  Harvey David, Bunt Miast, Prawo do Miasta i Miejska Rewolucja, przekład: Praktyka Teoretyczna, 
redakcja: Krystian Szadkowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.
6  Koralewski Maciej, Miasto jako arena protestów, Uniwersytet Marii Curie­Skłodowskiej, Konteksty 
Społeczne, Tom I (1), Lublin 2013, s. 18­24.
























































































12 Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011, s. 26.
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Miasto  przez  wieki  było  zbiorem  i  zbiorowością  ludzi  wolnych.  Tę  tezę  prezentuje 

















cą  na  rzecz miasta,  z  poziomu  tych  grup mogą  też  być  łatwiej  egzekwowane  przywileje 
dla mieszkańców miasta14.
Obecne  działanie  poszczególnych  osób  na  rzecz miasta  ogranicza  się  do  działalności 





Reasumując  należy  stwierdzić,  że  polityczne  determinanty  mają  wpływ  na  wzrost 









sta  jako wspólnoty kulturowej,  to wydaje  się, że nie  jest  to możliwe. Tylko przy skrajnie 
liberalnym podejściu mogą funkcjonować obok siebie różne wzorce kulturowe. Jednak funk­







jednak  należy,  że miasto  przez wieki  jakoś  te  dwie  skrajnie  różne  postawy godziło  i  go­
dzi, tak jak godzi oryginalność i złożoność, konkurencję i kooperację. Miasto jest bowiem 





rozciągnięte w  czasie  i  przestrzeni. Zasady  te  praktycznie w każdym mieście  ustalane  są 
na bieżąco w procesie dynamiki życia, a nie w procesie budowania idei.
R e f e r e n c e s / L i t e r a t u r a
[1]  Bielecki Cz., Gra w miasto, Dom Dostępny Foundation, Warsaw 1996.
[2]  Borsa M., Podstawy urbanistyki i planowania przestrzennego, Materials for students of Warsaw 
School of Economics, Warsaw 2007.
[3]  Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warsaw University 
of Technology Press, Warsaw 2001.
[4]  Gutowski B., Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warsaw 2006.
[5]  Nawratek K., Miasto jako idea polityczna, Korporacja ha!art, Kraków 2008.
Ill.  1.  Realized a small part of the ideal city Chaux by Nicolas Ledoux ‒ is an example of a city steeped 
in the idea of political vision (Photo  from:/rekultura.blox.pl/2009/07/Architekci­rewolucyjni.
html)
Il.  1.  Zrealizowany  niewielki  fragment  idealnego miasta  Chaux  przez Nicolasa  Ledoux  –  stanowi 
przykład miasta idei przesiąkniętej wizją polityczną (zdjęcie z: http://rekultura.blox.pl/2009/07/
Architekci­rewolucyjni.html/)
